University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Fall 11-2013

ANËTARËSIMI I KOSOVËS NË ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE,
FONDIN MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE BANKËN BOTËRORE
Fisnik Kingji
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Business Commons

Recommended Citation
Kingji, Fisnik, "ANËTARËSIMI I KOSOVËS NË ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE, FONDIN MONETAR
NDËRKOMBËTAR DHE BANKËN BOTËRORE" (2013). Theses and Dissertations. 2349.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/2349

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Universiteti për Biznes dhe Teknologji
Departamenti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

ANËTARËSIMI I KOSOVËS NË ORGANIZATAT
NDËRKOMBËTARE, FONDIN MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE
BANKËN BOTËRORE
Shkalla Bachelor

Fisnik Kingji

Tetor / 2013
Prishtinë

Universiteti për Biznes dhe Teknologji
Departamenti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Punim diplome
Viti akademik 2010 - 2011

Fisnik Kingji
ANËTARËSIMI I KOSOVËS NË ORGANIZATAT
NDËRKOMBËTARE, FONDIN MONETAR NDËRKOMBËTAR DHE
BANKËN BOTËRORE
Mentori: Prof. Feim Brava

Nëntor / 2013

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

ABSTRAKTI
Punimi “Anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare Fondin Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore” përmban informata rreth rrugëtimit dhe ngjarjeve që
kanë pasuar pas anëtarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare të lartcekura, të cilat
ne i kemi absorbuar gjatë studimeve në degën e ekonomisë, shqyrtimit të literaturës, dhe
hulumtimit të publikimeve zyrtare në mediat informative. Kemi shqyrtuar literaturë të
ndryshme të publikuara si dhe libra të shkruar nga autorë të huaj, gjithashtu kemi hulumtuar
edhe vende të ndryshme në rajon të cilat janë anëtarësuar në FMN dhe BB.

Temën që ne e kemi shqyrtuar në punimin tonë është mjaft interesant, ka të bëjë me efektet
që ka pas anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare Fondin Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, ndikimi i tyre në zhvillimin e ekonomisë dhe
rezultatet që kanë dal pas disa viteve që Kosova është anëtare e këtyre organizatave.

Anëtarësimi në këto organizata kërkon që shteti të jetë i gatshëm dhe pro reformave
strukturale, gjithashtu të përkrah dhe zbatoj kërkesat e këtyre organizatave me përpikëri,
për plotësimin e kritereve që të jetë anëtar legjitim dhe i plotë. Efektet medoemos janë
pozitive por kuptohet se anëtarësimi në këto organizata nuk nënkupton zgjedhjen e
problemeve, nëse shteti nuk i gatshëm të bashkëpunoj dhe me vendosmëri të implementoj
praktikat dhe rregullat që i ofrojnë organizatat ndërkombëtare.

Gjatë punimit ne kemi parë se anëtarësimi i shtetit të Kosovës në organizatat
ndërkombëtare në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore (FMN dhe BB), ka
ndikuar pozitivisht në zhvillimin social dhe ekonomik, duke ofruar përkrahje financiare me
projekte e grante të ndryshme të cilat kanë përmirësuar gjendjen ekonomike të vendit.

LISTA E FIGURAVE....................................................................................2
LISTA E TABELAVE....................................................................................2
FJALORI I TERMAVE..................................................................................2
1

HYRJE ....................................................................................................... 3

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU) .................................. 5

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT ............................................................... 11

4

METODOLGJIA..................................................................................... 14

5

REZULTATET ........................................................................................ 15

6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME ...................................................... 20

7

REFERENCAT ....................................................................................... 30

1

LISTA E FIGURAVE
Figura.1 BPV për kokë banori..........................................................................................16

LISTA E TABELAVE
Tabela.1 Përmbledhja e tregut të punës............................................................................6
Tabela.2 Treguesit kryesor të Kosovës.............................................................................9
Tabela.3 Bruto produkti vendor me çmime aktuale 2004 – 2012....................................17
Tabela.4 Projekti i Bankës Botërore................................................................................26

FJALORI I TERMAVE
BB
BE
BPV
FMN
IDA
OBT
PPZHPQ
SPSH
UNIMIK
WBG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Banka Botërore
Bashkimi Evropian
Bruto Produkti Vendor
Fondi Monetar Ndërkombëtar
Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim
Organizata Botërore e Tregtisë
Programit të Politikave Zhvillimore për Punësim të Qëndrueshëm
Strategjinë e parë katërvjeçare të Partneritetit të Shtetit
United Nations Mission in Kosovo
Grupi i Bankës Botërore (ang. World Bank Group)

2

1. HYRJE

Tema se sa ka ndikuar anëtarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare Fondin
Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, është një ndër temat më të përfolura në
mediat elektronike, të shkruara e të tjera, rreth përparësive dhe avancimeve që ka pasur
shteti në këto vite sa ka qenë anëtare e këtyre dy organizatave, por megjithatë krahas gjithë
këtij vorbulli informatash vështirësohet një konstatim i saktë rreth qëndrimit tonë në drejtim
të këtij punimi.

Shteti i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, një ndër sfidat kryesore kishte dhe ka
zhvillimin ekonomik, me qëllim primar të zbutjes së varfërisë dhe përmirësimit të kushteve
të jetesës së qytetarëve të saj. Ne mendojmë që shteti i Kosovës do të duhet të ndërmerr një
numër të reformave të vështira, të merret me pengesat kryesore në rrugën e saj drejt
prosperitetit dhe integrimeve evropiane.

Në këtë drejtim, Kosova ka nevojë për përkrahjen e bashkësisë ndërkombëtare. Anëtarësimi
në institucionet ndërkombëtare financiare është një nga mundësitë që Kosova duhet t’i
përdor që të tërheq investitor të huaj dhe të stabilizoj ekonominë e saj. Ky punim i kësaj
diplome është i hartuar duke u mbështetur në studimet dhe në analizat e realizuara nga
raportet e BB-së, FMN-së, analizat e publikuara nga ekspert të ekonomisë e të tjera të
ngjashme.

Përafërsisht 16 muaj pas aktit të shpalljes së deklaratës së pavarësisë, në maj të vitit
2009, Kosova është bërë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të po
atij viti, Republika e Kosovës, u pranua edhe në Bankën Botërore. Kurse, në fund të vitit
2012, Kosova është bërë anëtare edhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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Sipas organizatës së Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike për Kosovën gjatë
vitit 2013, nuk do të ndryshoj dukshëm zhvillimin ekonomik. Rritjes e ngadalshme
ekonomike sipas zyrtarëve të FMN-së, është si pasojë e krizës ekonomike në Evropë.

Në mars të vitit 2013 misioni i FMN-së ka vizituar shtetin e Kosovës, me qëllimi të
kompletimi i katërt i marrëveshjes Stand By Arrangment (SBA). Marrëveshja 20 muajshe
Stand By Arrangment, e cila ka filluar para një viti, ka për qëllim mbështetjen e një
programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit SBA, Kosova do të
përfitojë 107 milionë euro, kurse deri më tani në buxhet janë disbursuar 93.6 milionë euro.

Me këtë rast vlen të cekim se mbi 172 milionë euro është shuma e ndarjes së kredive dhe
granteve të ndryshme nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, që nga koha
kur Republika e Kosovës është bërë anëtare në këto dy institucione.

Anëtarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtarë është shumë me rëndësi për
ekonominë e përgjithshme, veçanërisht për komunitetin e biznesit, na thonë shumë njohës
të çështjeve ekonomike. Ne konsiderojmë se anëtarësimi i Kosovës në Organizatën
Botërore të Tregtisë (OBT), është një ndër faktorët kryesorë që mund të stimulojë
ndryshimet e nevojshme me këmbimet ndërkombëtare tregtare të cilën do ta shtjellojmë në
kapitujt në vijim.

Megjithatë, ne gjatë punimit të kësaj diplome do të fokusohemi më shumë tek ngjarjet dhe
ndryshimet që kanë pasuar shteti jonë pas anëtarësimit të në dy organizatat ndërkombëtare
të lart cekura, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Po ashtu do ti cekim
përparësitë, sfidat e detyrat e shtetit të Kosovës që ka pasur deri më tani, dhe përmbushja e
kërkesave rreth anëtarësimit të saj në organizata tjera ndërkombëtare, çka është tejet me
rëndësi për ekonominë dhe zhvillimin e saj.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Deri më tani Kosova është njohur si shtet prej 1061 entiteteve sovrane nga të cilat 104
anëtare të Kombeve të Bashkuara, prej të cilave Shqipëria, Shtetet e Bashkuara, Britania e
Madhe, Franca, Gjermania dhe Turqia kanë qenë mbështetësit më të mëdhenj të çështjes së
Kosovës dhe vazhdojnë të ndihmojnë në lobim ndërkombëtar.

Ndërkaq, Serbia pretendon sovranitet mbi shtetin e Kosovës dhe kundërshton pavarësinë e
saj së bashku me Rusinë, Republikën Popullore të Kinës dhe vende të tjera, kryesisht me
probleme të brendshme. Zhgënjyes mbetet fakti se vende kyçe të botës arabe dhe islame po
ashtu e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Problem shqetësues mbeten edhe vështirësitë
në udhëtim që i hasin qytetarët e shtetit të Kosovës për arsye se shumë shtete nuk njohin
pasaportat e Republikës së Kosovës.

Qeveria kosovare ka bërë përpjekje të madhe për ndërtimin e një ekonomie të tregut,
mirëpo me gjithë përparimet e shënuara në vitet e fundit, Kosova mbetet ndër vendet më të
varfra të Evropës. Bruto produkti vendor (BPV) i Kosovës numëron vetëm afër 5 miliard
dollarë amerikanë, ndërsa me 2.600$ BPV për kokë banori, Kosova renditet e fundit në
Evropë. Papunësia sipas vlerësime zyrtare dhe rezultateve të anketës së fuqisë punëtore të
2012-ës në Kosovë e realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës është përafërsisht
30% e fuqisë punëtore, që është brenga kryesore për Republikën e Kosovës.
Në vijim do të paraqesim tabelën përmbledhëse të këtij raportit “Rezultatet e anketës së
fuqisë punëtore 2012 në Kosovë”, e realizuar nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, në
mbikëqyrje të Bankës Botërore, dhe e realizuar në gjithë territorin e Kosovës. Këtu mund të
shihet se shkalla e papunësisë tek të rinjtë e moshës 15 – 24 vjeçare është 55.3, dhe vërehet
një ndryshim në përqindje sa i përket gjinisë femërore të punësuar dhe asaj mashkullore, ku
kemi të bëjmë me një përqindje më të lartë të femrave të papunësuara.
1

Marrë nga: http://sq.wikipedia.org/wiki/Njohja_nd%C3%ABrkomb%C3%ABtare_e_Kosov%C3%ABs,
data: 13.11.2013, Ora: 20:00
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Tabela 1. Përmbledhja e tregut të punës2

Problem tjetër në këtë aspekt është fakti se industria e nxjerrjes dhe përpunimit të xeheve
është pothuajse jashtë funksionit. Për t’i hapur rrugë zhvillimit ekonomik, janë privatizuar
afërsisht 90% e ndërmarrjeve shtetërore. Për dallim nga vendet e zhvilluara, përfshirë këtu
edhe Shtetet e Bashkuara, Kosova ka shënuar rritje ekonomike gjatë viteve të fundit,
mirëpo jo në shkallë të dëshirueshme për ta lehtësuar gjendjen e rëndë të popullsisë. Me
gjithë shënimet që tregojnë dyfishim të investimeve nga ulja e taksave të korporatave për
50% më 2008 dhe disa lehtësime tjera që janë bërë kohet e fundit, mos zhvillimi ekonomik
ka penguar ndryshimet pozitive të pritshme. Ndihma financiare dhe teknike e bashkësisë
ndërkombëtare, kryesisht Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, përbëjnë shtyllë
mbajtëse të ekonomisë së Kosovës. Njëherësh, 15-20% e BPV-së grumbullohet nga
remitancat e mërgimtarëve shqiptarë që punojnë në vendet të ndryshme të Botës.

Marrë nga “Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2012 në Kosovë”, anketë e marrë nga faqja zyrtare e
Agjencionit të Statistikave të Kosovës
2
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Historia na tregon se pas reformave politike të viteve 1970, Kosova arriti pikën kur ajo u bë
më e pavarur në fushën e vetëqeverisjes në politikë, ekonomi, zhvillim shoqëror, e sidomos
në fushën e buxhetit, financave dhe tatimeve. Kosova në atë kohë kishte të drejtë dhe fuqi
që të planifikonte dhe të financonte strategjitë ekonomike dhe, në të njëjtën kohë, të hynte
edhe në marrëdhënie kontraktuese me institucionet financiare ndërkombëtare.

Në bazë të statistikave, gjatë periudhës 1989-1999 prodhimi ka pësuar rënie nga rreth $700
në $400 për banorë, me fjalë të tjera, gati është përgjysmuar. Pas heqjes me dhunë të
Kushtetutës dhe autonomisë politike territoriale, Kosova u shndërrua në një koloni nga ana
e pushtuesit serb. Ndërmarrjet shoqërore dhe private, përfshirë këtu edhe arsimin dhe
institucionet kulturore, u vunë nën masat e dhunshme të regjimit të instaluar nga ana e
Beogradit. Prodhimi vendor u zvogëlua afër 30%, dhe më shumë se 70 % e punëtorëve
shqiptarë u larguan nga vendet e tyre të punës, derisa tregu pësoi një transformim nga
pushtuesi, në mënyrë që të absorbojë të mirat e importuara nga Serbia dhe atë me çmime
më të larta dhe me cilësi më të dobët se tregu ndërkombëtar.

Pas luftës, vendi ynë, bazuar në Rezolutën 1244 të OKB-së, u vu nën administrimin e
UNMIK-ut. Kjo paraqet një fazë të re në zhvillimin demokratik, shoqëror dhe ekonomik të
vendit. Bashkësia ndërkombëtare siguroi një mbështetje substanciale për rindërtimin e
pasluftës dhe rivitalizimin e Kosovës. Dhe, si rezultat, edhe pse me një shkallë të ulët të
zhvillimit, u zbatua me sukses programi i rikonstruimit gjatë fazës emergjente, ku edhe u
shënua progres në zhvillimin ekonomik, posaçërisht gjatë periudhës 1999-2002.

Që nga gjysma e dytë e vitit 1999 e deri në vitin 2002, aktivitetet ekonomike posaçërisht në
sektorin e shërbimeve, tregtisë dhe ndërtimtarisë u rivitalizuan shumë shpejt dhe ndihmuan
në rritjen e BPV (10-15%). Mirëpo, që nga 2002 rritja ekonomike u ngadalësua shpejt,
madje janë shfaqur edhe disa sinjale të përkeqësimit serioz të pozitës sociale të banorëve,
që kryesisht po manifestohet me rritje të papunësisë. Reduktimi i donacioneve
ndërkombëtare për 75% në krahasim me periudhën deri më 2002, politikat dekurajuese të
cilat nuk promovojnë investimet, problemet me qeverisje dhe zhvillim të qëndrueshëm të
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ekonomisë, shkaktojnë ulje drastike të dinamikës së rritjes ekonomike. Në këto raste,
alternativa më e mirë për rritjen e investimit në Kosovë është anëtarësimi në organizata
ndërkombëtare.

Pas shumë takimeve dhe sfidave Kosova në vitin 2009 është bërë anëtare e Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe po të njëjtin vit edhe Bankës Botërore, gjersa në vitin 2010 është bërë
gjithashtu anëtare në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Anëtarësimi i Kosovës
në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, përveç tjerash, ishte parë si
mundësi e mirë për ta rritur besimin e investitorëve dhe të komunitetit ndërkombëtar, që
Kosova është një vendi i mirë për të investuar.
Të flasim pak dhe për Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ajo është një organizatë
ndërkombëtare e 184 vendeve me seli në Washington, D.C.. Qëllimi primarë i themelimit të
fondit monetarë ndërkombëtar ka qenë që të krijohet një bashkëpunim monetar mes
vendeve, stabilitet monetar në këmbim dhe marrëveshje të rregullta të këmbimit monetar
për të shpejtuar rritjen ekonomike, për të ngritur nivelin e punësimit d.m.th. zvogëlimin e
nivelit të papunësisë dhe për të krijuar asistencë të përkohshme të shteteve të varfra, për të
balancuar sistemin paqësore.

Fondi Monetar Ndërkombëtar ju ofron shteteve anëtare financim të kufizuar në bazë të
ekonomisë së shtetit por përveç asaj përparësitë e anëtarësimit përfshijnë dhe ndihmën në
reformat strukturale me qëllim të zbutjes së varfërisë, fonde për të arritur këto reforma
strukturale, informata të besueshme të cilat mund t’ju shkojnë investitorëve për ekonominë
dhe rrezikun e investimeve në Kosovë, që në fund do të çojë drejt rangimit kreditor të
Kosovës dhe gjithashtu ndihmë në politikat drejt arritjes së stabilitetit makroekonomik dhe
fiskal.

Me rendësi është fakti se FMN-ja dhe BB-ja janë dy institucione të rëndësishme financiare
dhe anëtarësia në këto institucione, përveç përparësive zhvillimore dhe financiare, do të
forcoj legjitimitetin e Kosovës si shtet i pavarur.
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Që një shtet të jetë anëtar i Bankës Botërore së pari duhet të jetë anëtar i Fondit Monetar
Ndërkombëtar. Edhe pse anëtarësimi në bankë Botërore po ashtu përfshin shumë punë
procedurale, prioriteti i parë duhet të jetë fillimi i negociatave me FMN-në. Edhe pse një
shtet duhet të bëhet anëtar i FMN-së para se të bëhet anëtar i BB-së, shumë procedura të
anëtarësimit mund të kryhen paralelisht.

Anëtarësia në FMN është në të njëjtën kohë tejet e rëndësishme dhe pjesa më e vështirë e
procesit të anëtarësimit. Për tu bërë anëtar i FMN-së, duhet të përmbushen disa kritere siç
janë: aplikuesi duhet të jetë shtet, por megjithatë FMN nuk kërkon si parakusht
anëtarësimin në OKB, gjithashtu aplikuesi duhet të jetë në kontroll të punëve të jashtme,
dhe aplikuesi duhet të ketë mundësinë dhe duhet të jetë gati t’i marrë obligimet e
anëtarësimit siç është ndryshimin në legjislacion të shtetit aplikues, ku Kosova do të
ndërmerrte obligimet e anëtarësimit.

Një shembull mund të jetë Mali i Zi i cili në tetor 2007 miratoi ligjin për anëtarësimin e
Malit të Zi në FMN dhe institucione të tjera financiare, sipas të cilit Mali i Zi pranoi
anëtarësimin në institucionet financiare me të gjitha obligimet që i sjell anëtarësimi në
marrëveshjet e tyre, duke përcaktuar se Ministria e Financave do të jetë agjenti fiskal i
Republikës së Malit të Zi në Bankën Botërore, ndërsa Banka Qendrore e Malit të Zi u
caktua agjent fiskal i Malit të Zi në FMN.

Ndërsa Banka Botërore në anën tjetër grupon dy institucione ndërkombëtare: bankën
ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim dhe shoqatën ndërkombëtare të zhvillimit, të
krijuara për të luftuar varfërinë duke dhënë ndihma, financime dhe këshilla për shtetet që
janë në vështirësi. Grupi i Bankës Botërore është në vetvete i përbërë prej pesë
institucioneve. Selia e saj është në Washington. Presidenti zgjidhet për 5 vjet prej Këshillit
të Administratorëve të Bankës, me një mandat të rinovueshëm. Sipas një rregulle të pranuar
në heshtje, drejtori i FMN caktohet prej qeverive evropiane, ndërsa presidenti i BB caktohet
prej qeverisë amerikane, meqenëse Shtetet e Bashkuara janë aksionari kryesor i BB. Ajo
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bën pjesë në institucionet e specializuara të sistemit të Organizatës së Kombeve të
Bashkuara.

Banka Botërore është krijuar në 27 dhjetor 1945 me emrin e Bankës ndërkombëtare për
rindërtim dhe zhvillim pas nënshkrimit të marrëveshjes Bretton Woods. Ajo ka qenë krijuar
fillimisht për të ndihmuar Evropën dhe Japoninë për rindërtimin e tyre, por me lëvizjen e
dekolonizimit të viteve gjashtëdhjetë, ajo fiksoi një objektiv suplementar, atë të inkurajimit
të rritjes ekonomike të vendeve afrikane, aziatike dhe të Amerikës latine në rrugën e
zhvillimit. Pas viteve 1990 ajo ka filluar të financojë edhe vendet që sapo dolën nga sistemi
komunist.

Në kohët e fundit Banka Botërore ka vënë theksin mbi reduktimin e varfërisë. Ajo
favorizon gjithashtu krijimin e ndërmarrjeve të vogla. Ajo gjithashtu ka mbështetur idenë
që uji i pijshëm, edukimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm janë faktorët kryesore të rritjes
ekonomike dhe kanë filluar të investojnë masivisht në projekte të tilla. Në përgjigje të
kritikave, sidomos të atyre të bëra nga organizatat jo qeveritare, BB ka adaptuar një sërë
politikash në favor të mbrojtjes së mjedisit dhe të aspekteve të ndryshme sociale.

Roli i tanishëm i Bankës Botërore kryesisht është orientuar drejt vendeve në rrugën e
zhvillimit dhe në veçanti të vendeve më pak të zhvilluara, në drejtimet si edukimi, bujqësia,
industria, shëndetësia, etj. Ajo u akordon hua me norma preferenciale vendeve anëtare që
ndodhen në vështirësi.

Këto hua ajo i kushtëzon me ndërmarrjen e politikave të rregullimit struktural, si për
shembull kufizimin e korrupsionit, mbajtjen e një ekuilibri buxhetor ose lehtësimin e një
situate emergjente. Me huat e akorduara, ajo gjithashtu financon projektet e organizatave jo
qeveritare dhe kryerjen e kërkimeve në raport me zhvillimin e çdo vendi. BB mat treguesin
e zhvillimit njerëzor në vende të ndryshme e zona gjeografike dhe bashkë me UNICEF-in
kryejnë studime tematike mbi ujin dhe pastrimin.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Me vlerësimet e BPV-së për kokë banori prej rreth 2,700 €, Kosova sipas raporteve të
ndryshme është një nga vendet më të varfra në Evropë. Gati 35% të popullsisë së saj që
jetojnë me më pak se 1,55 € në ditë, gjë që tregon se varfëria është në shkallë tejet të lartë.
Dallime të mëdha ndërmjet varfërisë urbane dhe rurale nuk ekzistojnë, por si në shumë
vende të tjera, ka një korrelacion të fortë negativ ndërmjet arsimit dhe varfërisë.

Papunësia e përhapur dhe mungesa e vendeve cilësore të punës kanë kontribuar për varfëri
dhe pasiguri të të ardhurave. Cilësia përgjithësisht e dobët e sistemit të arsimit, e shoqëruar
me mundësitë e kufizuara të punësimit, e bën të vështirë për të rinjtë që të hyjnë në punë
dhe ta mbajnë atë, me të rinjtë që kanë pasur sukses në gjetjen e vendit të punës duke u
punësuar zakonisht në pozita që kërkojnë shkathtësi të pakta, dhe me produktivitet të ulët,
shpesh në sektorin joformal.

Probleme të ndryshme kanë shkaktuar zhvillimin e ngadalshëm ekonomik shtetin e
Kosovës. Bizneset e konsiderojnë furnizimin e pasigurtë me energji elektrike si pengesë të
madhe për punën e tyre dhe si pengesë për investimet dhe zgjerimin e biznesit. Sistemi i
transportit është i pamjaftueshëm për nevojat e biznesit dhe të tregtisë dhe jo në pajtim me
standardet evropiane. Siguria rrugore mbetet një problem i madh ekonomik dhe i shëndetit
publik. Ndotja e ajrit është një problem tjetër e shumë i rëndësishëm, veçanërisht në zonat
urbane të Kosovës.

Në këtë kontekst, flasim për mundësin e mirë, që i ofrohet shtetit të Kosovës me
anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare, duke shkuar paralel me kërkesat dhe rregullat e
tyre, por që nëse qeveria e Kosovës nuk është e gatshme të ndërmarr masa, të bëjë
reformime të politikave ekonomike dhe financiare, atëherë përfitimet nga këto anëtarësime
mund të jenë minimale.
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Në muajin maj të vitit 2009, Kosova është bërë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar,
dhe në qershor të po atij viti, Republika e Kosovës u pranua edhe në Bankën Botërore. Afër
tre vjet pas, ekspertë të çështjeve ekonomikë në Kosovë hedhin një varg kritikash në
drejtim të Qeverisë së Kosovës. Në bazë të disa ekspertëve Kosovarë të ekonomisë,
anëtarësimi në këto dy institucione nuk ka sjell përftime të pritura dhe kjo, siç thonë,
pjesërisht me fajin e institucioneve të vendit.
“Absolutisht mendoj që institucionet nuk kanë vepruar, nuk kanë punuar në drejtim të asaj
që ta eksplorojnë këtë anëtarësim. E vetmja gjë që është shfrytëzuar dhe që nuk ka qenë
shumë pozitive për Kosovën kanë qenë disa rekomandime dhe qëndrime të këtyre
institucioneve, por që Qeveria e Kosovës nuk i ka respektuar në tërësi dhe si pasojë, ka
humbur shansin për t’i shfrytëzuar përparësitë saj nga anëtarësimi në Fondin Monetar
Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore”, kishte thënë Haki Shatri për Radion Evropa e
Lirë.3
Marrëveshja 18 mujore “Stand By Arrangement” që është miratuar mes FMN-së dhe
Qeverisë së Kosovës, në korrik të vitit 2010, ishte prishur një vit më vonë për shkak të
devijimit të Qeverisë nga programi, respektivisht rritjes së pagave në sektorin publik, pa
pëlqimin e këtij misioni.

Megjithatë tani zyrtarë të FMN-së në Kosovë konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka
përmbushur të gjitha kriteret e parapara me marrëveshjen “Stand By”. Në këtë vit misioni i
FMN-së ka qëndruar në Kosovë dhe ka pasur për qëllim kompletimin e katërt të
marrëveshjes Stand by Arrangment (SBA). Kjo marrëveshje ka për qëllim mbështetjen e
një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit Stand By, i cila
ka filluar para dy vitesh, Kosova ka përfituar rreth 107 milionë euro, ndërsa 5 milionë euro
ende nuk janë derdhur në buxhetin e Kosovës. Tani Qeveria e Kosovës është duke bërë

3

Marrë nga http://www.gazetaexpress.com/index.php/artikujt/rubrika/C19/C6/?cid=1,14,74532 me
23.10.2013 në ora 17:00

12

përpjekje për anëtarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, për arsye se shihet si një
faktorë kyç për zhvillimin ekonomik të shtetit të Kosovës.

Siç e cekëm, anëtarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën
Botërore, përveç tjerash, ishte parë si mundësi e mirë për ta rritur besimin e investitorëve
dhe të komunitetit ndërkombëtar, që Kosova është një vendi i mirë për të investuar.
Pavarësisht kësaj, përfaqësues të bizneseve thonë se që nga anëtarësimi i Kosovës në këta
dy mekanizma financiarë, nuk është parë ndonjë zhvillimin i hovshëm ekonomik i Kosovës.

Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se “roli i FMN-së ka qenë
stabiliteti financiar dhe ekonomik në përgjithësi, gjë që e kanë ofruar. Ndërsa, Banka
Botërore e cila ka ofruar grante, tani atë e ka kthyer në formë të kredisë, për rezultatet e së
cilës duhet pritur. Duke ofruar kredi, ata tentojnë t’i prekin prioritetet e programeve
qeveritare, apo ato që burojnë nga korniza afatmesme e shpenzimeve dhe efektet nuk
vërehen menjëherë. Kjo është e meta e këtyre dy institucioneve, te i pari pra kemi një qëllim
dhe ai qëllim është stabiliteti financiar dhe fiskal, e te e dyta kemi një qasje që japin kredi
po efektet shihen më vonë”, sipas të cilit shihen qartë politikat e këtyre dy mekanizmave
financiarë ndërkombëtarë.4
Sipas analistëve ekonomik të vendit, tani anëtarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim mund të sjellë risi në Kosovë, pasi që ky mekanizëm ka një rol
tjetër nga ai i FMN-së dh BB-së. Gjithashtu supozohet se anëtarësimi i Kosovës në
Organizatën Botërore të Tregtisë do të kishte zhvillim të dukshëm.
Mirëpo qëllimi i temës që ne shqyrtojmë, është të mundohemi që të gjejmë se sa ka
afektuar anëtarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore pas
vitit 2009, kur edhe është bërë anëtare e këtyre dy organizatave ndërkombëtare, dhe sa ka
pas ndikim në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.

4

Marrë nga http://www.evropaelire.org/content/article/24673564.html me 30.10.2013 në ora 18:00.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur për analizimin dhe realizimin e këtij punimi është bazuar në
analizimin e literaturës shkencore, analizën krahasuese dhe metodën induktive të studimit.
Gjatë shqyrtimit të materialeve kemi hasur në shumë raporte të Fondit Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, dhe kemi marrë shënime nga analiza e këtyre
raporteve.

Ne kemi shqyrtuar raporte të këtyre organizatave ndërkombëtare, kemi analizuar
konkluzione të shumë ekspertëve ekonomik që kanë dhënë mendimet e tyre nëpër mediat
masive, kemi hulumtuar në faqe të ndryshme ekonomike dhe lajme të ndryshme ekonomike
të publikuara në internet, me të cilat kemi ardhur në disa rezultate mjaftë interesante.

Dihet se në të gjitha rastet, çdo anëtarësim në organizata ndërkombëtare duhet të pritet me
shumë gatishmëri, duke pas parasysh se shteti i Kosovës ka nevojë të madhe për njohje
ndërkombëtare, dhe për ndryshimin e klimës së bizneseve cilat janë tejet të izoluara. Në
bazë të raportit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, importet janë: 2.5 miliard € (2011)
ndërsa eksportet: 319.2 milion € (2011).5 Nga kjo kuptojmë se ekonomia Kosovare vuan
nga një krizë e cila po dëmtohet dita ditës më shumë.
Ne gjatë këtij punimi do të mundohemi që me anë të analizës së kësaj teme të vijmë në
përfundim se çfarë ka qenë ndikimi i organizatave ndërkombëtare në zhvillimin ekonomik
të Kosovës, e zhvillime tjera, gjithashtu duke pas parasysh se çka duhet të veprohet duke u
bazuar në mendime të ndryshme të ekspertëve ekonomik kosovar dhe të huaj në këtë
aspekt.

5

Marrë nga http://www.mfa-ks.net/?page=1,119, me date: 21.10.2013 në ora: 11:00
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5. REZULTATET
Rezultatet e shumë analizave, hulumtimeve, raporteve e mendimeve, tregojnë se Kosova po
shkon drejt një zhvillimi të ngadalësuar ekonomik, dhe duhet që të jetë e gatshme të
bashkëpunoj me organizatat ndërkombëtare që të na japin mbështetjen e duhur që Kosova
ka shumë nevojë. Lirisht mund të themi që njohjet nga organizatat ndërkombëtare janë të
nevojshme dhe shumë të mirëseardhura.

Ka rezistencë nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kur kemi të bëjmë
aplikim e shtetit tonë në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Përderisa po bëhet
përpjekje që të gjendet forma e duhur e aplikimit në Organizatën Botërore të Tregtisë, e cila
do të jetë e pranueshme edhe për vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, nuk do të shkaktojë
reagime të menjëhershme negative për arsye se secilën herë kur ngrihet ndonjë kontradiktë
në raport me vendet që aplikojnë, shtetet anëtare që janë pjesë e OBT-së hezitojnë ta
përkrahin shtetin e ri që synon të hyjë aty.
Kosova pretendon që anëtarësimi në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) t’i ndihmojë
në zhvillimin e tregtisë dhe ekonomisë. Aktualisht, në Organizatën Botërore të Tregtisë
bëjnë pjesë 150 vende të botës, kurse 30 të tjera janë në proces e sipër të anëtarësimit. Vitin
e kaluar Rusia i është bashkuar kësaj organizate, pas 18 vjetësh negociatash për anëtarësim.

Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike për Kosovën gjatë
vitit 2013, nuk do të jetë më shumë e lartë. Kjo rritje ekonomike më e, sipas zyrtarëve të
FMN-së, është si pasojë e krizës ekonomike në Evropë. Misioni i FMN-së ka qëndruar në
Kosovë me qëllim kompletimin e marrëveshjes Stand By Arrangment (SBA). Marrëveshja
e cila ka filluar para një viti, ka për qëllim mbështetjen e një programi për të lehtësuar
presionet fiskale të vendit.
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Kosovo: Main Indicators, 2010–14

2010

2011

2012 2013
Est.

2014

Projections

Real growth rates
GDP

3.2

5.2

2.3

2.6

4.2

GDP per capita

1.7

3.8

1.4

1.1

2.7

Consumption

1.9

2.6

1.1

2.5

3.0

Investment

12.3

11.3

-3.2

5.2

3.4

Exports

13.0

10.1

-0.5

4.8

12.1

Imports

8.5

5.3

-4.1

4.6

4.4

CPI, period average

3.5

7.3

2.5

2.1

1.8

CPI, end of period

6.6

3.6

3.7

1.5

1.7

GDP deflator

3.7

5.8

2.5

2.2

2.0

-0.7

3.5

-0.1

…

…

0.8

0.8

1.4

…

…

Revenues, incl. interest income 1/

27.1

27.3

26.4

26.9

26.0

Primary expenditures

29.5

28.9

28.7

30.0

28.7

Wages and salaries

7.3

8.1

8.1

8.4

8.3

Subsidies and transfers

6.3

5.7

5.8

5.9

5.9

11.7

11.5

11.0

11.3

10.2

2.9

5.4

5.6

5.2

4.8

-2.6

-1.8

-2.6

-3.4

-3.0

0.3

-0.1

3.1

1.4

1.7

Price changes

Real effective exch. rate (average; -=depreciation)
Real effective exch. rate (end of period; =depreciation)
General government operations (percent of GDP)

Of which

Capital and net lending, incl. highways
Capital expenditures on highways
Overall balance
Debt financing, net
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Privatization

0.0

0.0

0.9

5.8

0.0

Stock of government bank balances

5.7

3.3

4.3

7.9

6.1

Financing gap

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Domestic savings

-3.8

-4.9

-3.6

-3.7

-2.4

Transfers excluding general government (net)

15.4

14.6

15.8

15.7

13.2

Net factor income

1.6

2.4

3.1

3.1

3.1

National savings

13.2

12.1

15.3

15.1

16.0

Investment

32.7

32.7

30.9

29.5

28.2

-19.5

-20.6

-15.6

-14.4

-12.2

-12.0

-13.8

-7.6

-10.5

-8.7

Of which: official transfers 3/

7.4

6.7

8.0

3.9

3.5

Net foreign direct investment

7.7

7.9

4.3

10.3

6.5

-1.1

-1.2

-3.7

-3.4

-1.7

Bank credit to the private sector

12.6

14.7

4.5

5.3

9.9

Deposits of the private sector

23.1

11.4

10.9

11.4

10.2

5.2

5.7

7.5

7.6 4/

…

GDP (millions of euros)

4,291

4,776

5,012

5,256

5,588

GDP per capita (euros)

2,418

2,655

2,761

2,852

2,988

Savings-investment balances (percent of GDP) 2/

Current account, excl. official transfers
Balance of payments (percent of GDP)
Current account balance, incl. official transfers

Portfolio investment, net
Banking sector (percentage change)

Non-performing loans (percent of total loans)

Tabela.2 Treguesit kryesor të Kosovës6

6

Marrë nga raportet e FMN-së, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13272.htm, me datë:
05.11.2013, në ora: 15:40.
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“Parashikimet tona për rritje ekonomike për vitin 2013, janë rreth 3 për qind. Kjo rritje
nuk është sikur vitet e kaluara, por kjo ndodh për shkak të krizës ekonomike në Evropë,
sigurisht se Kosova nuk është krejtësisht e izoluar. Kosova ka shumë njerëz që jetojnë
jashtë vendit, sidomos në Evropën Qendrore, ku ekonomia e këtyre vendeve është
ngadalësuar”, është shprehur Wiegand.7

Sidoqoftë, rritja ekonomike në përqindje të ultë nga ekspertë të çështjeve ekonomike,
vazhdimisht ishte vlerësuar si e ulët dhe e pamjaftueshme për të adresuar dy nga problemet
më të mëdha të Kosovës, siç është papunësia dhe varfëria. Duke marrë parasysh Bruto
Produktin Vendor si një tregues kryesor dhe i rëndësishëm makroekonomik i cili paraqet
rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente, do ta
paraqesim një grafikon të marrë dhe pastaj një tabelë me të dhëna të marra nga raporti
‘Bruto produkti vendor në qasjen e shpenzimeve 2004 - 2012 i publikuar nga Agjencia e
Statistikave të Kosovës.

Figura.1 BPV për kokë banori

7

Marrë ngahttp://www.telegrafi.com/ekonomi/fmn-rritja-ekonomike-rreth-3-46-14153.html me date
22.10.2013, ora 14:00
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Tabela.3 Bruto produkti vendor me çmime aktuale 2004 – 20128

Tek tabela 3, shohim se kemi një rritje të vazhdueshme por jo të kënaqshme të Bruto
Produktit Vendor nëpër vite, dhe sipas shumë ekspertëve të sferës së ekonomisë, kjo rritje
nuk i përmbush kërkesat minimale të qytetarëve të Kosovës. Këto dhe rezultate tjera të
nxjerra nga institucione vendore shtetërore, tregojnë një progres sado të vogël të zhvillimit
të ekonomisë së Kosovës, mirëpo është tejet i ngadalshëm.

8

Bruto Produkti Vendor në qasjen e shpenzimeve 2004 – 2012, Agjencia e Statistikave të Kosovës
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Ndikimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ndaj Kosovës, padyshim se ka një karakter të
veçantë me faktin se do po ndihmon Kosovën në ngritjen e kapaciteteve ekonomike,
zbutjen e varfërisë, një mirëqenie sociale më të efektshme si dhe në fusha tjera me rëndësi.

Fondi Monetar Ndërkombëtar luan një rol më rëndësi jashtëzakonisht të lartë me ndihmën e
saj sidomos ndaj shteteve të varfra me një strategji afatmesëm të implementuar, dhe është
simboli kyç dhe tepër i rëndësishëm i bashkëpunimit ndërkombëtar për administrimin e
krizave monetare, pasi që një gjë e tillë ndodhi edhe në vitet 90-ta kur kjo organizatë
ndihmoi vendet e Evropës qendrore dhe lindore në krizën e tregjeve ekonomike të cilat pas
rimëkëmbjes së ekonomisë së këtyre shteteve ato shtete i shlyen huat, kjo normalisht se
kishte një kthesë pozitive drejtë një stabilizimi afatgjatë ekonomik.

Andaj edhe Kosova si një shtet i ri kuptohet se ka nevojë për një përkrahje financiare dhe
stimulim të investitorëve të huaj në investime të ndryshme që të investojnë, gjë që do të
ishte një forcim dhe stabilizim ekonomik afatgjatë dhe do të ndikonte padyshim në shumë
mekanizma tjera forcues dhe ndërtues të shtetit.

Anëtarësimi i Kosovës në këto organizata ndërkombëtare me të drejta të plota është një
element përforcues dhe stabilizues, sepse dihet se këto organizata përveç tjerash bënë
mbikëqyrjen shumë-paleshe me këshillimet e politikave në mënyrë që të krijon dhe
promovon një stabilitet efektiv si të jashtëm ashtu edhe të brendshëm.

Padyshim se procesi i anëtarësimit të Kosovës në FMN dhe BB është i atillë që kërkon
përmirësimin e disa kushteve apo mund të themi më mirë një parapërgatitje para se të
anëtarësohet shteti ynë, gjë që duhet ndërmarrë qeveria e Kosovës hapa konkret duke
përdorur të gjitha mekanizmat e caktuara në mënyrë që sa më shpejt të bëhet zhvendosja
nga produktiviteti i dobët në aktivitete të produktivitetit të lartë.
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Pra, lëvizja nga produktiviteti i dobët në aktivitete të produktivitetit të lartë nënkupton
transformimin struktural që shteti i Kosovës ka nevojë ta kalojë. Ky transformim nuk do të
ndodhë derisa: burimet fizike dhe institucionale të jenë mobilizuara si duhet, pengesat
kryesore të investimit të jenë larguar, dhe tërë korniza e politikës të jetë e orientuar drejt
përmbushjes së qëllimit të transformimit.

Nëse sektorët tradicionalë të energjisë dhe të minierave ringjallen duke kursyer, shumë
burime do të zhbllokohen. Këto burime mund të përdoren për të zhvilluar aktivitete të
produktivitetit më të lartë dhe Kosova do të jetë në gjendje të mbajë një nivel më të larë të
aktivitetit ekonomik dhe standardit jetësor.

Pengesat kryesore momentalisht janë kualiteti i arsimimit, furnizimi jo i mjaftueshëm me
rrymë, si dhe mungesa e aktiviteteve promovuese të investimit. Qeveria duhet t’i tejkalojë
me guxim këto barriera, me intervenime konkrete. Në veçanti, promovimi sistematik i
investimit duhet të vihet në krye të listës së prioriteteve të qeverisë. Në këtë mënyrë,
zhvillimi i një strategjie kuptimplote zhvillimore të sektorit privat, duke u mbështetur në
rishikimet e instrumenteve dhe burimeve në dispozicion, është esenciale për shfrytëzimin e
frymës biznesore të popullit të Kosovës.

Të gjitha strategjitë dhe politikat e sektorëve duhet të udhëhiqen nga vizioni i transformimit
struktural. Sot është fare e rëndomtë të anashkalosh faktin se politikat janë instrumente që
mund të përdoren për të fituar rezultate të ndryshme ekonomike. Në shumë raste, hartuesit e
politikave jepen pas politikave standarde pa i parashtruar vetes pyetjen: çfarë dua unë
përfundimisht të arrij me këtë politikë? Për shembull, qëllimi i zhvillimit të sektorit të
mirëfilltë financiar pasi të realizohet, atëherë duhet të mendohet roli që mund të luajë ai në
transformimin struktural.

Shteti i Kosovës është kandidat potencial për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE).
Procesi i integrimit deri më tani i penguar nga njohja jo-unanime e pavarësisë së Kosovës
nga vendet anëtare të BE-së ka marrë një shtytje të fuqishme në fillim të vitit 2012 nga
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marrëveshjet e arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga BE me Serbinë për menaxhimin
e integruar të kufirit dhe përfaqësimin e Kosovës me fusnotë në forumet rajonale. Ky
kompromis me fusnotë duhet t‘i mundësojë Komisionit Evropian (KE) të vendosë
marrëdhënie kontraktuale me Kosovën dhe kështu, të marrë hapat e parë në Procesin e
Stabilizim-Asociimit. Paralelisht, KE ka hapur dialogun e liberalizimit të vizave, ndërkohë
që Grupi Drejtues Ndërkombëtar u pajtua për t'i dhënë fund pavarësisë së mbikëqyrur të
Kosovës në fund të vitit 2012.

Çështja e pazgjidhur e statusit mbetet një pengesë kyçe në arritjen e objektivave të
përgjithshme të integrimit politik dhe zhvillimit socio-ekonomik. Deri më tani 106 vende e
kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, duke përfshirë 22 shtete anëtare të BE-së. Megjithatë,
Serbia vazhdon të konsiderojë territorin e Kosovës si një entitet të qeverisur nga OKB-ja
brenda territorit të saj sovran. Aktualisht, anëtarësimi në OKB duket një perspektivë e
pamundur, duke pasur parasysh se Kosovën e kanë njohur vetëm tre nga pesë anëtarët e
përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe më pak se shumica e kërkuar e dy të
tretave të 193 shteteve anëtare të OKB-së të përfaqësuara në Asamblenë e Përgjithshme.

Krahas rritjes së madhe të pagave në fillim të vitit 2011, Kosova ka arritur të ruajë financat
publike në gjendje të mire dhe të mbrojë hapësirën fiskale për investime publike. Pasi një
marrëveshje financiare Stand-By e përkrahur nga FMN-ja devijoi në tremujorin e dytë të
vitit 2011, pas rritjes së madhe të pagave të sektorit publik, Qeveria bëri në prapakthim
fiskal nën mëshirën e një programi pa pagesë të monitoruar nga stafi i FMN-së dhe një
operacioni të përkrahjes së buxhetit të udhëhequr nga Banka Botërore, i cili mundësoi
negocimin një marrëveshje Stand-By të re (20-mujore, prej 107 milion €) në tremujorin e
parë të vitit 2012. Me një deficit fiskal në fund të vitit 2011 prej më pak se 2 për qind të
BPV-së dhe borxh publik prej rreth 6 për qind. Në një përpjekje për ta mbrojtur këtë tipar të
fortë të ekonomisë së Kosovës, Qeveria e shqyrton miratimin e një rregulli fiskal.
Kufizimet legjislative dhe të financimit përcaktojnë kufijtë nëse qeveria mund të ndjekë
politika ekspansioniste fiskale.
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Për të parandaluar që borxhi publik të rritet në nivele të paqëndrueshme, Kosova miratoi
një ligj të borxhit publik që përcakton një proporcion maksimal borxh publik BPV prej 40
për qind, dhe përcaktoi në Kushtetutën e saj që huamarrja e jashtme nga qeveria (duke
përfshirë kreditë shumë koncensionare të Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim. Deri në
fund të vitit 2011, borxhi publik ishte krejtësisht i jashtëm. Pas përfundimit të përgatitjeve
gjithëpërfshirëse legjislative dhe institucionale, Ministria e Financave shiti, në tremujorin e
parë të vitit 2012, dy lëshime prej nga 10 milion € të bonove 3-mujore të thesarit për bankat
komerciale, të dyja me një normë interesi të favorshme prej 3,5 për qind.

Sa i përket sistemi bankar, është fitimprurës dhe mjaft likuid. Në vitin 2011, kosovarët i
kanë besuar bankave € 2,1 miliardë në depozita (45 për qind e BPV-së), ndërsa kanë marrë
hua 17 miliard € (36 për qind të BPV-së) prej tyre. Ritmi i rritjes për depozitat dhe kreditë
ishte i qëndrueshëm dhe në përgjithësi i shëndetshëm. Bankat vendore janë përgjithësisht
në gjendje të mirë, likuide, dhe fitimprurëse.

Përkundër situatës në vendet e ballkanit, proporcioni ndërmjet kredive dhe depozitave, një
faktor i rëndësishëm është rreziku në një mjedis ku është shtrënguar likuiditeti, ka mbetur
konstant në rreth 85% të totalit të kredive, duke treguar gjendje të fuqishme të bilancit të
bankave. Në mënyrë të ngjashme, një përqindje relativisht e ulët e kredive me probleme, që
përfaqësojnë 5,7 për qind të totalit të kredive në dhjetor 2011 (që ka rënë nga 5,9 për qind
një vit më parë), është siguruar në një normë prej 117 për qind dhe, si i tillë, mund të
absorbohet plotësisht nga vetë sistemi bankar.

Si rezultat, bankat kanë qenë në gjendje të rrisin fitimet e tyre. Sipas një informacionit të
dhënë nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK), tregohet rritja nga 12,8
përqindje që në total është 37 milion € në vitin 2011. BQK dhe Ministria e Financave e
kanë ruajtur fokusin e tyre në ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit të sektorit bankar. Ndër
reformat e tjera, 46 milion € nga depozitat e thesarit kanë qenë të rezervuara për fondin për
ndihmë emergjente të likuiditetit, është themeluar një Fond i Sigurimit të Depozitave dhe
është procesuar në Parlament një ligj i ri mbi bankat, institucionet mikrofinanciare, dhe
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institucionet jobankare. Rritja ekonomike e Kosovës ka qenë e qëndrueshme dhe në
përgjithësi në normë më lart sesa ato në vendet fqinje.

Gjendja strukturore e veçantë e ekonomisë së Kosovës me kufizimet financiare dhe një
bazë të vogël të eksportit nënkuptonte që, ngjashëm me pasojat e krizës globale në vitet
2008 dhe 2009, efektet edhe nga një krizë potencialisht e përkeqësuar në zonën e euros
mund të pritet të jenë më pak të rënda se sa në vendet fqinje. Rrjedhat tjera që nuk krijojnë
borxh nga kosovarët që jetojnë në Gjermani dhe Zvicër, si dërgesat dhe investimet e huaja
direkte (IHD-të) pritet të mbeten relativisht stabile. Hyrjet e IDH-ve aktualisht mbulojnë
vetëm rreth 40 për qind të deficitit të llogarisë rrjedhëse, mund të rriten në horizontin
afatmesëm nëse telekomunikacioni publik dhe operacionet e kompanive të energjisë
modernizohen.

Sipas Bankës Botërore modeli aktual i rritjes i shtetit të Kosovës është i paqëndrueshëm në
afat të gjatë. Rritja e aktiviteteve të sektorit privat dhe investimeve do të bëhet gjithnjë e më
kritike për të krijuar rritje ekonomike dhe për të përmirësuar perspektivat e punësimit dhe
perspektivat e të ardhurave. Përkundër një progresi në vitet e fundit, baza prodhuese në
ekonominë e Kosovës ka mbetur mjaftë e ulët. Eksportet e mallrave, për shembull, janë
rritur me ritëm të gjallë, nga një mesatare prej 5,1 për qind të BPV-së gjatë 2007–2009 në
7,1 për qind gjatë 2010–2011. Megjithatë, eksportet nuk kanë arritur ende një nivel që do të
mjaftonte për ta transformuar ekonominë dhe për të vënë kompanitë në një pozitë për të
konkurruar me sukses në tregjet vendore dhe ndërkombëtare.

Duke reflektuar mbi barrierat e infrastrukturës publike dhe kufizimet e klimës së biznesit,
produktet e prodhuara në vend duke përfshirë edhe në sektorin bujqësor, ende nuk
furnizohen me sasinë dhe cilësinë e nevojshme për të konkurruar me sukses në tregun e
brendshëm. Si pasojë, importet janë rritur më shpejt se eksportet, duke rezultuar në një
deficit të llogarisë rrjedhëse që gradualisht zgjerohet në më shumë se 20 për qind të BPV-së
në vitin 2011, më i larti i dyti (pas Malit të Zi) në Ballkanin Perëndimor. Për të përmirësuar
perspektivën e saj të rritjes,
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Shteti i Kosovës ka nevojë të forcojë sundimin e ligjit që kjo pastaj të ndikoj dhe në
përmirësimin e klimës së biznesit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për një ekonomi në
euro me qasje të kufizuar në instrumentet e politikës monetare dhe fiskale. Që nga gjysma e
dytë të vitit 2011, Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në forcimin e kornizës ligjore
bazë dhe strukturave institucionale, me synimin për të përforcuar themelet e nevojshme për
një ekonomi funksionale tregu. Këto reforma pjesërisht të përkrahura nga projektet e
financuara nga Banka Botërore dhe një operacion nga shumë donatorë, i udhëhequr nga
Banka Botërore për përkrahje buxhetit duhet të pasqyrohen në përmirësimin e indikatorëve,
deri më tash jo-impresionues të sundimit të ligjit dhe klimës së bizneseve.

Pavarësisht nga fakti se një numër karakteristikash në mjedisin e përgjithshëm të biznesit
në Kosovë, janë të favorshme në krahasim me fqinjët e saj (si tregu fleksibil i fuqisë
punëtore, regjimi i hapur i tregtisë, dhe sektori i shëndetshëm bankar), kapaciteti i dobët
institucional, të drejtat e paqarta pronësore, dhe një regjim i komplikuar dhe i fragmentuar i
licencimit krijon pengesa për aktivitetet formale të sektorit privat. Qeveria i ka bërë
reformat për përmirësimin e mjedisit të biznesit politika prioritare, me synim përmirësimin
përveç tjerash të rangimit të saj në studimin e Bankës Botërore Të bërit biznes.

Vlen të thuhet se në një numër fushash, indikatorët e klimës për investime janë më mirë se
mesatarja për Ballkanin Perëndimor dhe shtetet BE-së, ndërsa kufizimet e tjera përbëjnë
pengesa të konsiderueshme më të larta për bizneset. Në përgjigje të kësaj, një grup punues i
cili është themeluar për të koordinuar përpjekjet korresponduese për reforma, ka sponsoruar
amendamente në ligjet për tregtinë e brendshme dhe ka apeluar tek shoqëritë tregtare për të
ulur koston e regjistrimit, thjeshtuar procedurat, eliminuar lejen e punës, si dhe për të
anashkaluar kërkesat për kapitalin themelues për kompanitë me përgjegjësi të kufizuar. Të
gjitha këto reforma janë ndërmarrë pas datës përkatëse të prerjes për sondazhin e fundit të
të bërit biznes. Me vlerësime të BPV-së për kokë banori prej rreth 2,600 €, Kosova është
një nga vendet më të varfra në Evropë. Me gati 35 për qind të popullsisë së saj prej 1,8
milionësh që jetojnë me më pak se 1,55 € në ditë, varfëria është e përhapur gjerë.
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Në Kosovë nuk ekzistojnë dallime të mëdha ndërmjet varfërisë urbane dhe rurale, por ka
dallime të dukshme rajonale. Varfëria e skajshme është në mënyrë disproporcionale e lartë
në mesin e fëmijëve, të moshuarve, familjeve me anëtarë me aftësi të kufizuara, familjeve
me kryefamiljare grua, dhe familjeve të grupeve të caktuara etnike - minoriteteve. Si në
shumë vende të tjera, ka një korrelacion të fortë negativ ndërmjet arsimit dhe varfërisë.

Papunësia është e përhapur dhe mungesa e vendeve të punës kanë kontribuar për varfëri
dhe pasiguri të të ardhurave. Me një normë papunësie prej 30.9% dhe një normë të ulët
punësimi (25%), Kosova ka rekordin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e
pjesëmarrjes së fuqisë punëtore prej 36.9% e Kosovës në mesin e popullatës në moshë pune
është shumë nën mesataren prej 65% të vlerësuar për vendet e përfaqësuara në Bankën
Botërore nga rajoni i Evropës dhe Azisë Qendrore.

Mungesa e vendeve të punës kuptohet ka pasoja direkte mbi të ardhurat. Familjet me
kryefamiljar të papunë kanë indikatorë të varfërisë së skajshme. Përveç kësaj, shumë
familje me anëtarë të rritur për punë, dhe të punësuar në punë të pasigurta apo të
paqëndrueshme janë nën nivelin e varfërisë, të varur nga ndërmarrje të vogla joformale që
ofrojnë punësim të pasigurt për shumicën e të ardhurave të tyre.

Kushtet e vështira të tregut të punës në Kosovë kanë qenë veçanërisht të rënda për të rinjtë
dhe gratë. Vlerësimet sugjerojnë se papunësia në mesin e 15-25-vjeçarëve tejkalon 55 për
qind. Cilësia përgjithësisht e dobët e sistemit të arsimit, e shoqëruar me mundësitë e
kufizuara të punësimit, e bën të vështirë për të rinjtë që të hyjnë në punë dhe ta mbajnë atë,
me të rinjtë që kanë pasur sukses në gjetjen e vendit të punës duke u punësuar zakonisht në
pozita që kërkojnë shkathtësi të pakta, dhe me produktivitet të ulët, shpesh në sektorin
joformal. Sipas të dhënave të anketës, rreth 20 për qind e të rinjve të punësuar nuk kanë
kontratë pune, 37 për qind nuk kishin të drejtë për pushim me pagesë, dhe 73 për qind nuk
ishin të regjistruar në sistemin e sigurimeve sociale. Me 40 për qind, papunësia është shumë
e lartë në mesin e grave të Kosovës. Ka dallime të mëdha në normat e punësimit
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femra/meshkuj, me 10.7 për qind të grave dhe 39.9 të burrave në moshë pune që janë të
punësuar.

Në aspektin e përmirësimit të kushteve të përgjithshme të shtetit të Kosovës, Banka
Botërore ka dhënë dhe menaxhuar rreth 400 milion US $ në Kosovë përmes më shumë se
30 operacioneve, duke përfshirë fondet e mirëbesimit.. Ata ofrojnë mbështetje në një
diapazon të gjerë të sektorëve, duke përfshirë pastrimin e mjedisit dhe rikultivimin e tokës,
arsimin, reformën e sektorit publik, mjedisin e biznesit, kadastrat, bujqësinë, përfshirjen
sociale dhe forcimin e sektorit financiar.

Pasi që Kosova nuk ka qenë anëtare e Bankës Botërore deri në qershor 2009, të gjitha
projektet në Kosovë të mbështetura nga Banka janë financuar përmes granteve nga burime
të ndryshme, kryesisht të ardhurat neto të Bankës, Fondit të Mirëbesimit për Kosovë, pas
Fondit të pas-konfliktit, dhe Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim (IDA).

Grupi i Bankës Botërore është duke përgatitur Strategjinë e parë katërvjeçare të Partneritetit
të Shtetit për Kosovën, që përfaqëson kuadrin e bashkëpunimit ndërmjet Grupit të Bankës
Botërore dhe Qeverisë së Kosovës. SPSH propozon një grup strategjik të aktiviteteve të
përqendruara në përshpejtimin rritjes ekonomike në bazë të gjerë dhe krijimin e vendeve të
punës, dhe

përmirësimin e menaxhimit të mjedisit. Dy operacionet e Programit të

Politikave Zhvillimore për Punësim të Qëndrueshëm (PPZHPQ) kanë për qëllim përkrahjen
e qeverisë për ruajtjen e një kornize të qëndrueshme makro-fiskale dhe përmirësimin e
kushteve për punësim të qëndrueshëm.

Nëpërmjet reformave të ndryshme të inspiruara nga PPZHPQ, qeveria ka rritur
transparencën, llogaridhënien dhe menaxhimin e shpenzimeve publike, dhe ka hedhur
themelet institucionale dhe legjislative për të cilat Kosova ka nevojë për punësim të
qëndrueshëm dhe rritje ekonomike.
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Financimi i Bankës Botërore me anë të disa projekteve të ndryshme kanë plotësuar
operacionin e përkrahjes buxhetore që synon forcimin e klimës së biznesit dhe
konkurrencës, sidomos projekti i forcimit të sektorit financiar dhe infrastrukturës së tregut,
projekti i modernizimit të sektorit publik, projekti i asistencës teknike në mjedisin e
biznesit, projekti i kadastrës dhe regjistrimit të pronës së patundshme, projekti i bujqësisë
dhe zhvillimit rural, dhe projekti i zhvillimit institucional për arsim. Sektori i energjisë do
të bëhet një element qendror i ndihmës së Bankës në Kosovë. Portfolio aktiv përfshin
Projektin e pastrimit në sektorin e energjisë, i cili trajton çështjet e trashëguara mjedisore që
lidhen me hedhjen e hapur të hirit nga TC më të vjetër të Kosovës.

Banka Botërore, përkrahje të madhe ofron edhe për zhvillimin e agrikulturës përmes
projektit që ka filluar në vitin 2011 dhe do të zgjasë sipas parashikimeve të tyre deri në
vitin 2017. Më poshtë do e paraqesim dhe buxhetin e ndarë për këtë projekt në tabelën
numër 4.
Project ID

P112526

Country

Kosovo

Region

Europe and Central
Asia

Status

Active

Approval Date (as of board

June 14, 2011

presentation)
Closing Date

July 31, 2017

Total Project Cost**

US$ 25.83 million

Commitment Amount

US$ 20.15 million

Team Leader

Meeta Sehgal

Tabela.4 Projekti i Bankës Botërore

Gjersa projekti i financuar nga Banka Botërore për pastrimin mjedisor të Kosovës A është
në zbatim e sipër për më shumë se katër vite, dhe ka ndihmuar në rigjelbërimin e deponisë
së hirit të termocentralit të vjetër, si dhe në heqjen e kemikaleve të rrezikshme nga impianti
i vjetër për gazifikimin e thëngjillit. Projektin “Kosova e re”, Banka Botërore vazhdimisht
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ka monitoruar dhe ka dhënë rekomandime, por dhe e ka shtyrë fillimin e ndërtimin të këtij
termocentrali.

Në anën tjetër në favor të shtetit të Kosovës një komunikatën për media të lëshuar nga
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, thuhet se Bordi i Guvernatorëve është
pajtuar me rezolutën mbi anëtarësimin e Kosovës. Në komunikatë theksohet se “Banka do
të kërkojë që ta mbështesë ekonominë e Kosovës dhe të përmirësojë jetën e njerëzve atje, të
lehtësojë tranzicionin dhe të kontribuojë në stabilitetin rajonal. Banka do të punojë për
zhvillimin e sektorit privat, si dhe investime në përmirësimin e infrastrukturës dhe do të
ndihmojë në forcimin e ekonomisë, në përgjithësi. Nga kjo do të përfitojnë të gjithë njerëzit
që jetojnë në Kosovë”, është cituar të ketë thënë Chakrabarti.9

Megjithatë nga shteti i Kosovës synon dhe anëtarësimin në Organizatën Botërore të
Tregtisë, i cili sipas ekspertëve ekonomik vendas do të jetë sinjal pozitiv edhe për
investitorët e huaj, sepse me këtë Republika e Kosovës do të njihet si destinacion ku
respektohen të drejtat ndërkombëtare të tregtisë.

Duke pas parasysh se anëtarësimi në një organizatë ndërkombëtare nuk mund të bëjë
“mrekulli”, mendojmë se puna më e madhe duhet të bëhet nga shteti i Kosovës që ti
plotësoj e përmirësoj rregulloret e tij, t’i përshtatet organizimit dhe sistemit të shteteve
evropiane, ti përmbush kërkesat e bizneseve që të mund ti përballoj reformat që vijnë me
globalizmin.

9

Buletini vjetor për vitin 2012, Ministria e Financave, Republika e Kosovës
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